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Tr. J. of Agriculture and Forestry
23 (1999) Ek Say› 2, 297-303
@ TÜB‹TAK

Volkanik Tüf ve Perlit Destekli Su Kültürü Yöntemi ile Kültür Mantar›
(A. bisporus) Üretimi Üzerine Araflt›rmalar
fieref AKSU
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araflt›rma Enstitüsü, Yalova-TÜRK‹YE

Atila GÜNAY
Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu, ‹zmir-TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi:17.03.1998

Özet: 1994-1995 y›llar›nda yap›lan bu çal›flmada, perlit, volkanik tüf ve torf ortamlar› kullan›larak su kültürü yöntemi ile kültür
mantar› üretim olanaklar› araflt›r›lm›flt›r.
Mantar›n beslenmesine iliflkin en uygun çözeltinin tespiti ile ilgili çal›flma sonunda karbonhidrat kayna¤› olarak %2’lik sakkaroz içeren
çözeltide en iyi misel geliflmesi sa¤lanm›flt›r. %2’lik sakkaroz oran› sabit al›narak makro ve mikro elementlerin de¤iflik oranlarda
kar›fl›mlar› ile haz›rlanan 6 de¤iflik çözeltideki misel geliflim durumlar› incelenmifl ve en fazla misel kuru a¤›rl›¤› elde edilen makro
elementler için 10-3 mol/l, mikro elementler için 10-6 mol/l konsantrasyonu dikkate al›narak haz›rlanan 1 no’lu s›v› besin çözeltisi
en uygun çözelti olarak tespit edilmifltir.
Su kültürü yöntemi ile mantar üretme çal›flmalar› sonucunda, perlit, volkanik tüf ve torf ortamlar› kullan›larak mantar üretimi
gerçeklefltirilmifl, böylece, yeni bir alternatif üretim yöntemi için ilk ad›m at›lm›flt›r.

Studies On Mushroom Production In Aquaculture With Tuff and Perlite
Abstract: In this study perlite, volcanic tuff and peat moss media were investigated for their possible use in mushroom production
in aquaculture between 1994-1995.
In mushroom feeding studies, 2% sucrose medium was found to be the most suitable solution for mushroom mycelium growth.
Among the 6 different media each containing 2% sucrose, the effect of different rates of micro and macro elements were studied
and mycelium growth was investigated. The best liquid medium in relation to the highest dry weight of mycelium was the medium
labelled No. 1 which consisted of 10-3 mol/l of macro and 10-6 mol/l of micro nutrient elements.
In this study, mushroom production was achieved with perlite, volcanic tuff and peat moss media in aquaculture. This method was
a new alternative for mushroom production and the results were found to be highly promising.

Girifl
Dünyada kültür mantar› olarak üretimi yap›lan bir çok
mantar türü bulunmaktad›r. Ancak, bunlar içerisinde
üretimde en büyük paya sahip olan tür Agaricus
bisporus’tur. Agaricus bisporus türü, ülkemizde de ticari
olarak üretimi yap›lan mantar›n hemen hemen tamam›n›
oluflturmaktad›r (1,2).
Misel gelifltirme konusunda ilk çal›flmalar 1875’te
Eidem taraf›ndan Agaricus coprophilus’da bafllat›lm›flt›r.
1895’te Wehmer’in fleker solusyonunda Pleurotus
ostreatus misellerini gelifltirdi¤i ve misel geliflimi ve meyve
oluflumu için her cinsin kendine özgü istekleri oldu¤u
belirtilmektedir (3).

Mantar misel geliflmesinde ve flapka oluflumunda etkili
olan kaynaklar, karbon bileflikleri, azot bileflikleri, makro
ve mikro elementler ile vitaminler olmak üzere 4 grup
alt›nda toplanmaktad›r (4). Bunlar›n etkileri mantar
türlerine ba¤l› olarak gerek misel geliflme döneminde,
gerekse
flapka
oluflumu
döneminde
farkl›l›k
arzetmektedir. Pek çok mantar türü karbondioksit içeren
de¤iflik besinlerle desteklenmifl s›v› ortamlarda kolayl›kla
yetiflebilir. Bu ortamlarda basit amino asitler, üre ve
de¤iflik amonyum tuzlar› azot kayna¤›, flekerler, organik
asitler ve di¤er karbon bileflikleri ise enerji kayna¤› olarak
görev yapmaktad›r (5, 6).
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Karbon kaynaklar› üzerine bir çok araflt›rma
yap›lm›flt›r (6,7,8,9,10). Karbon kaynaklar› olarak
kullan›lan flekerlerden A. bisporus için misel gelifliminde
en etkili olan› Sakkaroz’dur. De¤iflik Sakkaroz dozlar›
farkl› sonuçlar göstermekle birlikte Sakkarozun %3’e
kadar olan dozu misel geliflmesini h›zland›r›c› rol
oynamaktad›r (8,10).

volkanik tüf ve torf ortamlar›n› kullanarak su kültürü
yöntemi ile kültür mantar› üretimini gerçeklefltirmek ve
bunun verime etkisini araflt›rmakt›r. Su kültürü
çal›flmalar›nda elde edilen sonuçlar gelifltirilerek prati¤e
aktar›ld›¤› taktirde mantar üretimi çok daha ekonomik ve
sa¤l›kl› yap›labilen bir üretim dal› haline gelebilecektir.

Kültür mantar› için az, ya da çok kompleks formda
karbon mutlak gereklidir (11). Monosakkaritlerden
glikoz, fruktoz, mannoz ve ksiloz Agaricus’larda iyi hif
(misel iplikçi¤i) geliflmesi sa¤lar, disakkaritlerden maltoz,
laktoz ya da sakkaroz ise mantar taraf›ndan kolayl›kla
kullan›l›r (5).

Materyal ve Metot

Ortam›n s›cakl›¤› ve pH’s› da misel geliflmesi üzerine
etkili olmaktad›r. Mantar türlerine göre farkl›l›k
arzetmekle birlikte misel geliflimi için en uygun ortam
s›cakl›¤› 23- 25 ºC ve pH de¤eri de 6-6.5 aras›ndad›r
(7,12,13).
Pakistanda Pleurotus üzerinde yap›lan bir çal›flmada
karbon kayna¤› olarak 300 ml/l fleker kam›fl› suyu, 300
ml/l turp suyu, 300 ml/l havuç suyu ve 50 g/l fleker kam›fl›
melas› kullan›lm›fl ve misel geliflimi için fleker kam›fl›
suyunun en uygun oldu¤u ortaya ç›km›flt›r (14). Taze
turunçgil suyu da iyi bir besin ortam› oluflturmaktad›r
(15).
S›v› kültürde mantar misellerinin geliflimi için
Pleurotus türünde farkl› azot kaynaklar›n›n etkisi ile ilgili
olarak yap›lan çal›flmada en iyi sonuç amonyum nitrat
uygulamas›ndan elde edilmifltir (14). Torf ekstrakt›na
maya ekstrakt ilavesi de iyi bir misel geliflmesi
sa¤lamaktad›r (16). Lentinus edodes’in miselinin s›v›
ortamda geliflimi için en iyi karbon ve azot kayna¤› glikoz
ve amonyum klorid’tir (17).
Vitaminler ve makro elementlerle ilgili olarak misel
üretimi için, biotin ve thiamin ile basit flekerler ve tuzlarla
desteklenmifl ortamlar yeterli olmakla birlikte, misel
geliflimi için C, N, K, P, S ve vitaminler mutlak, Mg, Ca ve
Fe ise k›smen gerekli besin elementleridir. Mantar
yetifltiricili¤inde flapka oluflumu için de sözü edilen mutlak
ve k›smen gerekli olan elementlere gereksinim duyulur
s›v› kültürde
(18). Pleurotus ostreatus miselinin
geliflmesi için P, K, Mg ve Mn ihtiyaçlar› üzerinde çal›fl›lm›fl
ve KH2PO4’ün torf ekstrakt ortam›na ilave edilmesinin
misel geliflmesini art›rd›¤› tespit edilmifltir (19).
Burada sunulan çal›flman›n amac›, ülkemizde önemli
bir rezerve sahip olan ve kolayca temin edilebilen perlit,

Materyal
Bu araflt›rma,1994-1995 y›llar›nda Yalova, Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araflt›rma Enstitüsü Mantarc›l›k
Bölümü Misel Üretim Laboratuvar› ve Mantar Üretim
Tesislerinde gerçeklefltirilmifltir.
Çal›flman›n ana materyallerini perlit, volkanik tüf, torf
ve besin çözeltisi için makro ve mikro elementler ile
üretim s›ras›nda geliflmeleri d›flar›dan izleyebilmek için
kavanoz, fleffaf pet kaplar, besin çözeltisinin ak›fl› için
fleffaf hortumlar ve besin çözeltisinin sirkülasyonunu
sa¤lamak amac›yla da su sirküle motoru oluflturmaktad›r.
Denemelerde kullan›lan misel çeflidi Agaricus bisporus
türüne ait Y-13 çeflidinden elde edilen miseller
kullan›lm›flt›r.
Metot
Araflt›rma iki aflamada gerçeklefltirilmifltir. Bunlar;
1) S›v› ortamda misel gelifltirmek için en uygun besin
çözeltisi tespiti amac›yla yap›lan çal›flmalar
2) Su kültürü yöntemini kullanarak besin çözeltisi
sirkülasyonunu sa¤lamak suretiyle volkanik tüf, perlit, ve
torf materyallerinden yararlanarak mantar üretme
çal›flmalar›d›r.
Denemeler, Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre
çözeltiler için 4 tekerrürlü, mantar üretimi için 3
tekerrürlü olarak kurulmufl ve mantar üretiminde besin
çözeltisi verilmeyen uygulama kontrol olarak denemeye
al›nm›flt›r. Elde edilen bulgular varyans analiz yöntemi ile
de¤erlendirilerek Duncan testi ile de uygulamalar
aras›ndaki önemli farkl›l›klar tespit edilmifltir (20).
1. S›v› ortamda misel geliflimi için en uygun besin
çözeltisinin tespiti
En uygun besin çözeltisinin tespiti için yap›lan ön
çal›flmalarda önce fleker oran›n›n tespiti amac›yla saf su
kullan›larak %1, %5, %10 ve %20 oranlar›nda
sakkaroz çözeltileri haz›rlanm›fl, çözelti pH’s› 7’ye
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2. Su kültüründe mantar üretme çal›flmalar›

ayarland›ktan sonra, sterilizasyon ifllemi yap›lm›fl ve bu
ortamlara afl› makas› ile birer hazne (70-80 adet bu¤day
danesi) dane miseli at›larak afl›lama gerçeklefltirilmifl ve
çözeltiler 23±1 ºC s›cakl›ktaki inkübasyon dolab›na
konulmufl, sonuçta %5 oran›ndaki sakkaroz çözeltisinde
daha iyi bir misel geliflmesinin oldu¤u görülmüfltür. Bunun
üzerine ikinci kez yap›lan ön çal›flmada oranlar
de¤ifltirilmifl ve %1, %2, %3, %4 ve %5 oranlar›nda
sakkaroz çözeltileri haz›rlanm›fl ve sonuçta
%2
oran›ndaki sakkaroz çözeltisinin misel geliflmesi için daha
uygun bir oran oldu¤u görülmüfltür. Böylece, %2’lik
fleker oran› daha sonra yap›lacak olan çal›flmalar için esas
al›nm›flt›r.

Su kültürü yöntemi ile mantar üretmek amac›yla, bir
çok ön çal›flma yap›lm›flt›r. Yap›lan ön çal›flmada, perlit,
tüf ve torf kullan›lm›fl, kavanozlar›n en alt›na 3-4 cm
kal›nl›kta tüf yerlefltirilmifl, üzerine perlit konularak, daha
önceki besin çözeltisi tesbitinde ortaya ç›kar›lan besin
çözeltisinden kavanozlara tüf hizas›na kadar s›v› ortam
(çözelti) ilave edilmifl ve otoklavda sterilizasyon
yap›ld›ktan sonra, kavanozlar afl› odas›na al›narak misel
afl›lama ifllemi gerçeklefltirilmifltir. Daha sonra yap›lan
gözlemlerde misel geliflmesinin iyi oldu¤u ve misellerin
afla¤›ya do¤ru ilerliyerek s›v› çözeltiye kadar indi¤i ve
çözelti ile temas oluflarak, misellerin s›v› ortamdan
beslenebilece¤i gözlenmifltir. Bundan sonra, kavanoz
kapaklar› aç›larak perlitin üzerine 3-4 cm kal›nl›kta %7075 nem içeren örtü topra¤› (torf) örtülerek kavanoz
kapaklar› aç›k vaziyette kavanozlar mantar yetifltirme
odas›na konulmufl ve mantar elde edilmifltir. Netice
itibariyle, perlitin, torfun s›v› ortamdan fazladan nem
çekmesini önleyici tampon bir rol oynad›¤›, tüf’ün ise altta
destek görevi gördü¤ü, ayn› zamanda tüfün yap›s›
itibariyle, s›v› iletkenli¤ini de sa¤lad›¤› ortaya ç›kar›lm›flt›r.
Alttaki tüfün bulundu¤u k›s›mdaki besin çözeltisinin
de¤iflimi, sirkülasyonu ve besin elementleri yönünden
takviyesi ile bunun ne flekilde ve ne ile, nas›l
gerçeklefltirilece¤i üzerinde durulmufl, bu amaçla, besin
çözeltisi sirkülasyonunu sa¤lamak için, otomobillerde
kullan›lan cam silece¤i su püskürtme motoru düflünülmüfl
ve bir adaptöre balanarak istenilen miktar ve h›zda besin
çözeltisinin aktar›labilme olana¤› sa¤lanm›flt›r.

Treschow and Bohus taraf›ndan belirtilen Agaricus
bisporus için gerekli olan besin elementleri derifliminin
-3
makro elementler için 10 mol/l, mikro elementler için
-6
10 mol/l oldu¤u (4) dikkate al›narak, elde mevcut olan
elementlerden yararlanmak suretiyle, %2’ lik fleker oran›
sabit al›narak afla¤›daki 6 kar›fl›m oluflturulmufltur (Tablo
1).
Haz›rlanan bu 6 çözelti pH’lar› 7’ye ayarland›ktan
sonra, erlenlere eflit miktarlarda aktar›lm›fl (200 cc
olarak) ve otoklavda 121 ºC’de 30 dk sterilize edildikten
sonra, afl› odas›na al›narak her birine bir afl› makas›
haznesinde (70-80 adet bu¤day danesi) dane miseli
afl›lanm›fl ve erlenler 23+1 ºC’deki inkübasyon dolab›na
yerlefltirilmifltir. S›v› ortamlardaki misellerin geliflme
durumlar› incelenmifl ve gözlemler yap›lm›flt›r. Misel kuru
a¤›rl›klar› g olarak saptanm›flt›r.
Tablo 1.

Denemelerde kullan›lan çözeltilere ait bileflimler (ppm)

Bileflimler

Çözeltilerin Kompozisyonlar›

Ca(NO3)2

4H2O

CaCl2
MgSO4

7H2O

(Composition of nutrient Solutions)

1

2

3

4

5

6

-

-

-

236

354

118

110

165

55

-

-

-

246

369

123

246

369

123

NH4H2PO4

115

172. 5

57. 5

115

172. 5

57. 5

KNO3

101

151. 5

50. 5

101

151. 5

50. 5

K2SO4

135

202. 5

67. 5

135

202. 5

67. 5

CuSO4

5H2O

0. 250

0. 375

0. 125

0. 250

0. 375

0. 125

FeSO4

7H2O

0. 278

0. 417

0. 139

0.278

0. 417

0. 139

MnCl2

4H2O

0. 197

0. 296

0. 099

0.197

0. 296

0. 099

(NH4)6Mo7O24

4H2O

1. 236

1. 854

0. 618

1.236

1. 854

0. 618

0. 287

0. 431

0. 144

0. 287

0. 431

0.144

ZnSO4

7H2O
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Sonuçta, su kültürü yöntemi ile mantar yetifltirme
çal›flmas›n›n ve besin çözeltisi sirkülasyonunun d›flar›dan
gözle kolayca görülebilmesi için 700 cc’lik cam kavanozlar
kullan›larak deneme kurulmufltur. fiekil 1’de su kültürü
yöntemiyle mantar üretmek amac›yla gelifltirilen sistem
görülmektedir.
Deneme ile ilgili yap›lan ön çal›flmalarda ortamlara
verilen besin çözeltisinin 10’ar gün aral›klarla pH ve
tuzluluk (E.C.) de¤erleri ölçülmüfl, besin çözeltisinde
tuzluluk (E.C.) de¤erlerinde bir art›fl görülmesi nedeniyle,
denemelerde çözeltilerin pH ve tuzluluk (E.C.)
de¤erlerinin yan›s›ra kuru madde oranlar›n›n (%) da
ölçümü yap›larak bir ba¤lant› kurulmaya çal›fl›lm›flt›r. Ayn›
zamanda elde edilen mantarlar›n verim kay›tlar› da
al›narak gerekli de¤erlendirmeler yap›lm›flt›r.
Sonuçlar
A) Misel geliflimi için en uygun besin çözeltisinin
tespiti
Yap›lan ön çal›flmalarla tespit edilen, en iyi misel
geliflmesinin sa¤land›¤› %2’lik sakkaroz oran› sabit
al›narak makro ve mikro elementlerin de¤iflik oranlarda
kar›fl›mlar› ile haz›rlanan ve denemeye al›nan 6 de¤iflik
çözeltideki misel geliflme durumlar› incelendi¤inde,
aralar›nda görsel olarak dikkate de¤er bir geliflme
farkl›l›¤› gözlenmemifltir. Bunun üzerine, çözeltilerde
geliflen misellerin kuru a¤›rl›klar› ölçülmüfltür. Elde edilen
kuru a¤›rl›k sonuçlar› Tablo 2’ de verilmifltir.

Tablo 2.

Denemeye al›nan 6 farkl› besin çözeltisinde geliflen
misellerin kuru a¤›rl›klar› (g)

Çözelti
No
1
2
3
4
5
6

200 ml çözeltide geliflen
misel kuru a¤›rl›¤› (g) *

‹nokülasyondaki
dane say›s›

1. 81 a
1. 53 c
1. 50 c
1. 22 d
1. 52 c
1. 74 b

77
72
80
74
78
76

* Farkl› harfleri tafl›yan uygulamalar aras›nda Duncan testine göre %5
hata düzeyinde önemli farkl›l›k vard›r.

Tablo 2’nin incelenmesinden de anlafl›laca¤› gibi, 1 no.
lu çözeltide geliflen misellerin kuru a¤›rl›klar› daha fazla
bir de¤er oluflturmufltur. 200 ml’lik çözelti ortam›nda
1.81 g misel kuru a¤›rl›¤› oluflturan 1 no’lu çözelti
di¤erlerine göre üstünlük sa¤lam›flt›r. Bu nedenle, en iyi
misel geliflmesinin sa¤land›¤› ortam olarak 1 no. lu besin
çözeltisi ortaya ç›km›flt›r.
B) Su kültürü yöntemi ile mantar üretilmesi
1. Besin çözeltisinden mantar›n beslenmesi
Su kültürü yöntemi ile üretilen mantarlar›n haz›rlanan
besin çözeltisinden beslenmesine iliflkin de¤iflen tuzluluk
(E.C.) de¤erleri ile, kuru madde oranlar› (%) ve pH
de¤erleri Tablo 3’de verilmifltir.
fiekil 1.

MANTARDA SU KÜLTÜRÜ fiEMASI

Su kültürü yöntemiyle mantar
üretilebilmesi için gelifltirilen sistemin görünüflü.

Yetiflen mantarlar (Growing Mushroom)
Örtü topra¤› (peat)
Perlit (Perlite)
Volkanik tüf (Volcanic tuff)
Çözelti (liquid medium)

Plastik hortum
(Plastic pipe)
Sirkülasyon pompas›
(Sirculation pump)

Stok çözelti (Stock solution)
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Tablo 3.

S›v› besin çözeltisinde mantar›n beslenmesine iliflkin veriler

Özellikler
Parameters

0. Gün

10. Gün

20. Gün

Günler
30. Gün

40. Gün

Deneme 1E.C. (µmhos/cm)
Kuru Madde/ (%)
pH

674.50
1.59
6.85

756.20
1.62
6.80

817.90
1.65
6.75

907.10
1.69
6.78

939.30
1.78
6.74

E.C. (µmhos/cm)
Kuru Madde (%)
pH

725.30
1.61
6.90

832.30
1.63
6.85

Deneme 2923.00
1.74
6.84

945.20
1.78
6.75

968.70
1.88
6.75

Tablo 3. incelendi¤inde, her 10 günde bir yap›lan
ölçümlerde tuzluluk (E.C.) de¤erlerinde giderek bir art›fl
oldu¤u görülmektedir. Tuzluluk (E.C.) de¤erlerindeki
art›fla paralel olarak kuru madde oranlar›nda da bir art›fl›n
söz konusu oldu¤u, örne¤in, Deneme-1’de bafllang›çta
674.50 µmhos/cm olan tuzluluk (E.C.) de¤erinin 40. gün
939.30 µmhos/cm’ye ulaflt›¤›, kuru madde düzeyinin ise,
bafllang›çta 1.59 iken 40. gün 1.78 de¤erine ulaflt›¤›
görülmektedir.

göstermifltir. Besin çözeltisi verilen su kültürü
uygulamas›, besin çözeltisi verilmeyen kontrol
uygulamas›ndan yaklafl›k olarak iki kat› oran›nda fazla
2
verim vermifltir. Deneme-1’de m ’ye 7.96 kg, Deneme
2’de 7.58 kg verim al›nan kontrol uygulamas›na karfl›n,
Deneme-1’de 17.05 kg, Deneme-2’de 14.40 kg ürün
al›nan su kültürü uygulamas› önemli bir üstünlük
sa¤lam›flt›r ve istatistiki olarak da farkl›l›k göstermifltir.

2. Su kültürü yöntemi ile mantar üretiminin
verime etkisi

Tart›flma

Su kültürü yöntemi ile üretimin mantar verimine etkisi
ile ilgili sonuçlar Tablo 4’ de verilmifltir.
Tablo 4.

Su kültürü yöntemi ile mantar üretiminin verime etkisi

Uygulamalar Parseldeki mantar miktar›
(adet/44 cm2)

Parsel verimi
(g/44 cm2)

Verim
(kg/m2)

75.00
35.00

17.05 a
7.96 b

63.33
33.33

14.40 a
7.58 b

Deneme 1Su kültürü
Kontrol

7.33
3.67

Su kültürü
Kontrol

7.00
3.67

Deneme 2-

* Farkl› harfleri tafl›yan uygulamalar aras›nda Duncan testine göre %5
hata düzeyinde önemli farkl›l›k vard›r.

Tablo 4
incelendi¤inde, su kültürü olarak
adland›rd›¤›m›z besin çözeltisi sirküle edilerek verilmifl
uygulama, kontrol olarak ele al›nan besin çözeltisi
verilmemifl olan uygulamaya nazaran gerek Deneme-1’de
gerekse Deneme-2’de belirgin bir flekilde farkl›l›k

Bu çal›flmada, Ülkemizde önemli bir reserve sahip olan
perlit, volkanik tüf ve torf materyalleri kullan›larak su
kültürü yöntemi ile mantar üretme olanaklar› araflt›r›lm›fl,
haz›rlanan besin çözeltisi sirkülasyonu yap›larak mantar
üretimi gerçeklefltirilmifltir. Böylece, su kültürü yöntemi
ile mantar üretme çal›flmalar›na bafllang›ç olarak temel
oluflturmas› aç›s›ndan büyük önem arz eden bir çal›flma
gerçeklefltirilerek, alternatif bir mantar üretme flekli
ortaya ç›kar›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Yap›lan çal›flmalar sonucunda en iyi misel geliflmesinin
sa¤land›¤› %2’lik sakkaroz oran› sabit al›narak, Treschow
and Bohus taraf›ndan belirtilen Agaricus bisporus için
gerekli olan besin elementlerinin makro elementler için
-3
-6
10
mol/l, mikro elementler için 10
mol/l
konsantrasyonlar› (4) dikkate al›narak haz›rlanan 6 farkl›
kar›fl›mdaki çözeltide misel gelifltirilmifl, yap›lan
gözlemlerde aralar›nda görsel olarak bir farkl›l›k tespit
edilememifltir. Bunun üzerine miselli s›v› ortamlar›n kuru
madde miktarlar› dikkate al›nm›fl ve 1 no’lu besin
çözeltisinin kuru maddesinin daha yüksek ç›kmas› ve bu
çözeltide geliflen misellerin kuru a¤›rl›klar›n›n daha fazla
olmas› nedeniyle 1 no’lu çözelti kar›fl›m› en uygun besin
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çözeltisi olarak tespit edilmifltir. Urayana (10), A.bisporus
ve di¤er Hymenomycete’lerde misel geliflimini inceledi¤i
çal›flmas›nda %1 ve %2 sakkaroz oranlar›n› ele alm›fl ve
benzer sonuçlar elde etmifltir. Erkel (8) ise, A. bisporus’ta
karbonhidrat kayna¤›n›n misel geliflmesine etkisini
inceledi¤i çal›flmas›nda sakkarozun glikozdan daha etkili
oldu¤unu ve sakkarozun de¤iflik dozlar›n›n %3’e kadar
misel geliflmesini h›zland›r›c›, daha yüksek dozlarda ise
yavafllat›c› bir etki yapt›¤›n› saptam›flt›r. Nitekim, yap›lan
çal›flmalar sonucu, %2 olarak tespit edip ele ald›¤›m›z
sakkaroz türü fleker ve fleker oran› bu araflt›r›c›lar›n da
görüflleri ile ayn› dorultudad›r.
Su kültürü yöntemi ile mantar üretimi çal›flmalar›nda,
s›v› besin çözeltisinden mantar›n beslenmesine iliflkin
tuzluluk (E.C.) de¤erleri incelendi¤inde, mantar üretimi
süresi art›fl›na ba¤l› olarak bu de¤erlerde bir azalma
beklenirken, aksi bir durum ortaya ç›km›fl ve tuzluluk
(E.C.) de¤erlerinde giderek artan bir durum gözlenmifltir.
Bunun üzerine kuru madde (%) oranlar› da tespit edilerek
bir ba¤lant› kurulmaya çal›fl›lm›flt›r. Sonuçta, tuzluluk
(E.C.) de¤erlerindeki art›fla paralel olarak, kuru madde
(%) oranlar›nda da bir art›fl›n söz konusu oldu¤u tespit

edilmifltir. Bunun sonucunda, s›v› besin ortam›ndan
(çözeltisinden) miseller yard›m›yla mantar›n beslenmesine
ra¤men, hem parsellerdeki yüzeyden oluflan buharlaflma
ile, hem de mantar›n solunumu nedeniyle oluflan su kayb›
neticesinde, kuru madde (%) oranlar›n›n artmas› ve
dolay›s›yla tuzluluk (E.C.) miktar›nda gerçekte miktar
olarak azalma olmas›na ra¤men, oran olarak artm›fl gibi
görülmesi nedeniyle, s›v› besin çözeltisinden mantar›n
beslendi¤i sonucuna var›lm›flt›r.
Su kültürü yöntemi ile mantar üretiminde ise, verim
de¤erleri incelendi¤inde, 40 günlük hasat dönemi
2
sonunda m ’den 14 -17 kg mantar al›nabildi¤i ortaya
2
ç›kmaktad›r. Klasik yöntemlere göre, m ye 80 -100 kg
2
kompost konuldu¤u takdirde m ’den al›nabilecek olan
mantar miktar›n›n 15 -20 kg oldu¤u gözönüne al›n›rsa,
su kültürü yöntemi ile elde edilen 14 - 17 kg’l›k verimin
hiç de az›msanacak bir miktar olmad›¤› ortaya
ç›kmaktad›r. Bu konu üzerinde yap›lacak olan bir dizi
araflt›rmalar, yeni bir alternatif mantar üretim flekli olan
su kültürü yönteminin geliflmesini sa¤layacak ve ülke
tar›m›na önemli bir katk›da bulunulmufl olacakt›r.
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